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ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ – ТАРАҚҚИЁТ ПОЙДЕВОРИ: ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ
ТАЛҚИН
Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович
Андижон Давлат Университети “Миллий ғоя; маънавият асослари ҳуқуқ таълим”
кафедраси катта ўқитувчиси
Аннотация: Таълим жамиятнинг ҳар бир соҳасини тизимли тарзда амал
қилиши ва ривожланиш динамикасини таъминлаш учун амал қилиб, янги
технологияларни яратиш ва жорий этиш, такомиллаштириш, уларни
диагностикасини амалга ошириш, прогноз қилиш, соҳага қаратилган таҳдид ва хавф
хатарларни ўз вақтида аниқлаш, уларни зарарлантиришнинг усул ва воситаларидан
фойдаланиш тартибини аниқлаб беради. Ушбу мақолада жамиятнинг маънавий
ҳаётини шакллантиришда таълим-тарбия масаласининг ижтимоий детерминациялашувига оид маълумотлар берилган бўлиб, мақоладаги маълумотлар ижтимоийфалсафий жиҳатдан қиёсий таҳлил қилиб ўтилган.
Калит сўз: таълим-тарбия, қадриятлар, ахборот технологияси, касбий
билим, ахборот.
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ-ФУНДАМЕНТ ПРОГРЕССА: СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКАЯ ТРАКТОВКА.

Амирхужаев Шукуржон Курбонович
Старший преподаватель кафедры «Национальная идея; основы духовности правовое
образование» Андижанского Государственного Университета
Аннотация: Образование функционирует для системной деятельности каждой
сферы общества и определяет порядок создания и внедрения новых технологий, их
совершенствования, осуществления их диагностики, прогнозирования, своевременного
выявления угроз и опасностей, направленные против сферы.
В данной статье представлены сведения социальной детерминации вопросов
образования и воспитания в формировании духовной жизни общества, приведенные сведения
сапостевительно проанализированы в социально-философском отношении.
Ключевые слова: образование, ценности, информационые технологии,
професиональное образование, информация.
EDUCATION IS THE FOUNDATION OF DEVELOPMENT: SOCIAL AND
PHILOSOPHICAL INTERPRETATION.
Amirhozhaev Shukurjon Kurbonovich
Andijan State University “National idea; Senior teacher of the department”
The basis of spirituality law
Abstract: in this article education is systematically applied to each area of society and
providing development dynamics, creating and implementing new technologies, improving,
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diagnosing, predicting, identifying and addressing industry-specific threats and risks and how to
use the tools.
In this context, this article provides information on the social determinations of education in
the formation of the spiritual life of society, and comparative analysis of the socio-philosophical data.
Key words: education, values, information technology, professional knowledge, information.
Инсон ва унинг камолотини таъминлаш теологик, фалсафий, психологик,
этнографик,
тиббий,
ҳуқуқий,
антропологик,
иқтисодий,
социологик
таълимотларнинг асосини ташкил этади. Мазкур йўналишда тадқиқотчилар
томонидан талайгина тарихий манбалар жамланган, эмпирик тадқиқотларнинг
хулосалари тарзида асарлар ёзилган. Инсон камолотини таъминлаш мақсадида
компаратив (қиёсий-тарихий) метод асосида уларни ўрганиб, тарбиявий фаолиятда
қўллаш мумкин. Бу ўз навбатида алоҳида инсоннинг хулқ намунасида, ижтимоий
гуруҳ аъзоларининг ҳамжиҳатлигида (иноқлигида, Ибн Халдуннинг таълимотида
асабийа деб кўрсатилган[1.С.217-218]) ифодаланиб жамият ҳаётининг маънавий
пойдевори таъминланади. Шу тариқа индивидуал маънавиятни шаклланириш ва
ривожлантириш масаласи таълим-тарбиянинг олдида турган бош вазифа бўлиб
қолмоқда. Бу вазифани бажариш турли даражаларда тарбиявий фаолиятни амалга
оширувчилар, яъни ўқитувчиларнинг зиммасидадир.
Тарбиявий фаолиятнинг хулосавий кўринишида инсон шахсида янги
сифатлар мужассамлашади. Агарда, ижтимоий ролларни бажариш давомида ҳар
бир инсон тарбиявий фаолият билан шуғулланиб, бобо-буви, ота-она, ака, опа,
қайнона-қайнота, устоз, қўшни ёки яқин қариндош каби мавқеъларда амал
қилишини инобатга олсак. Бу жараёнга ҳар бир халқ тарихий тажрибасидан келиб
чиққан ҳолда муносабатда бўлиши мумкинки, уни ментал хусусият деб кўрсатиш
мумкин[2.С.14-16]. Илм-фан ва техника ютуқларидан восита сифатида фойдаланиб,
аниқ илмий ғояларга амал қилган ҳолатда тарбия бериш учун алоҳида
тайёргарликка эга бўлган, турли компетенцияларни эгаллаган тарбиячи, мураббий
ва ўқитувчилар тарбиявий фаолият билан касбий даражада шуғулланадилар.
Таъкидлаш лозимки, инсонларда қайси сифатларни шакллантириш муҳимлигини,
жамиятда турли шакл ва кўринишларда ифодаланган ижтимоий-маданий муаммо
белгилаб беради. Аниқроғи, юзага келган муаммони сабаби ва унга таъсир кўрсатган
омилларнинг
мазмунини
аниқланиши
натижасида,
бу
ҳолат
бошқа
такрорланмаслигини таъминлаш учун жамият ижтимоий буюртмачи сифатида
таълим-тарбия институтига қатор вазифаларни бажаришни белгилаб беради.
Тарбиявий фаолият, мураккаб тузилишга эга бўлиб, уни тизимли тарзда
олиб борилгандагина қуйидагиларни шакллантиришга эришиш мумкин:
ахлоқий меъёрларни турлари, маиший ва ижтимоий ҳаёт тарзида амал
қилувчи қоидаларни ўзлаштиришга;
дунёқарашни шакллантириб, англанган ҳаётий қадриятларни эгаллаш
йўлларини ўзлаштиришга;
ижтимоий фаолликка, атроф-муҳит ва инсонни ўзига нисбатан
эътиборли бўлишни ўзлаштиришга;
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меҳр кўрсатиш, ижобий ҳиссиётларни намоён этиб, салбий
ҳиссиётларни яшириш тарзини эгаллашни ўзлаштиришга;
билим олиш ва ундан фойдаланишни ўзлаштиришга;
ахборот
технологияларидан
восита
сифатида
фойдаланишни
ўзлаштиришга;
диний, миллий, касбий, этнослараро, ижтимоий толерант[3] ва
интолерант[4] бўлишни ўзлаштиришга;
ижтимоий ва касбий мулоқотга киришишни ўзлаштиришга;
ҳамкорликда фаолият юритишни ўзлаштиришга;
ижтимоий ролларни эгаллашни ўзлаштиришга;
ижтимоий, касбий масъулиятни моҳиятини ўзлаштиришга;
функционал саводли бўлиб, мақсадни танлаш ва унга эришиш
йўлларини ўзлаштиришга;
касб танлаш, касбий муҳитга мослашишни ўзлаштириш кабиларга.
Тарбиявий фаолиятнинг натижаси намунавий хулқ намунасини ўзида
мужассам этган инсонни, фидоий касб соҳибини шакллантириш учун зарур
ҳисобланиб, уни мазмундорлигини таъминлашда тарбиявий фаолият, таълимий
фаолият билан синтезлашади. Синтезлашув натижасида жамият учун юксак мақсад
ва эътиқод соҳиби, билимли ва ақлли, юксак дид ва ҳис-туйғуларини
бошқараоладиган, ўзига, атрофдагилар ва турли предметларга маиший ва маданий
меъёрлар даражасида муносабатда бўладиган. Бир сўз билан айтганда - индивидуал
тарзда маънавий хоссаларни ўзида мужассам этган шахсларни тарбиялаш мақсади
таълим ва тарбияни вазифалари жиҳатидан институтлашувини таъминлайди.
Таълим-тарбия тараққиётни таъминловчи муҳим омил ҳисобланса, жамият
ҳаётини таъминлаш ва ислоҳотларни амалга оширишда даражаларда (соҳавийлиги,
тарихийлиги каби белгилари бўйича) иштирок этса. Бу ўз навбатида таълимийтарбиявий фаолият такомиллашув хусусиятига эканлигини кўрсатади ва унда
ижтимоий инснтитут сифатида таълим доминантлик қилади.
Таълим, жамиятнинг ҳар бир соҳасини тизим тарзида амал қилиши ва
ривожланиш динамикасини таъминлаш учун амал қилиб, янги технологияларни
яратиш ва жорий этиш, такомиллаштириш, уларни диагностикасини амалга
ошириш, прогноз қилиш, соҳага қаратилган таҳдид, хавф ва хатарларни ўз вақтида
аниқлаш, уларни зарарлантиришнинг усул ва воситаларидпн фойдаланиш
тартибини аниқлаб беради. Тарбия эса, уларни амалиётда қўллаш давомида қайси
меъёрларий тамойилларга амал қилиш алоҳида инсон ва жамоа (гуруҳ) аъзолари
учун мақбул эканлигини таъминлайди. Агарда, таълимнинг ўтмишдаги (юз
йилликдаги) муаммоси – таълимни ҳаммабоплигини (барча учун баробарлигини)
таъминлашдан лозим эканлигини назарда тутсак, бугунги кун таълимининг
муаммоси – таълим сифатини барча учун таъминлашдан (барчага сифатли таълим
беришдан) иборатлигини англаш қийин эмас. Бу ўз навбатида таълим олдида
навбатдаги вазифани, яъни ҳар бир таълим олувчига (индивидуал) таълим тури ва
ихтиссослиги бўйича сифатли таълим бериш масаласини долзарблаштирди.
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Таълимга оид бўлган ҳар қандай таълимотга суянишдан қатъий назар,
таълим жараёнида ахборот, таълим берувчи ва таълим олувчиларнинг фаолиятини
таъминловчи кўпфункционал омил сифатида иштирок этади. Уни моҳиятини
англаш учун таълим-тарбиянинг вазифадорлиги жиҳатидан алоқадорлигини
тизимли тарзда кўриб чиқамиз. Тизим сифатида асосий эътибор чиқишга
(натижага) қаратилган (1 – чизма) бўлиб, касбий билимга эга бўлишни таъминлаш,
ҳаётий-касбий муаммоларни ҳал этиш усулини ўзлаштиришни таъминлаш, касбий
кўникма ва малакага эга бўлишга эришишни таъминлаш, маиший ва ижтимоий
жараёнларни юзага келиши ҳамда кечишининг сабаб-оқибат алоқадорлигини
англай олиш тажрибасини шакллантириш каби функционал таркибларга алоҳида
эътибор қаратилганлигини кузатиш мумкин.
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1 - чизма.
Таълим-тарбиянинг функционал тавсифи

Таълим бериш

Тарбия бериш

Таълим+Тарбия+Ишлаб
чиқариш+Компетенциялар=Ишлаб
чиқариш

• Ижтимоий меъёр;
• Маиший билим;
• Қадриятлар;
• Касбий билим;
• Ахборот;
• Касбий ахборотни билим шаклига келтириш техникаси;
• Муаммони белгилаб олиш ва ҳал қилиш усули;
• Кўникма;
• Малака;
• Сабаб-оқибат алоқадорлигини англаш;
• Маҳорат;
Бу ўз навбатида таълим берувчи ва таълим олувчининг ҳамкорликда фаолият
юритиши мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. Ваҳоланки, айрим манбаларда
таълим бериш услуби, таълимда янги технологияларни қўллаш, педагогик
маҳоратга эга бўлиш, педагогик фаолият мониторингини амалга ошириш, таълим
бериш жараёнида компьютер технологияларини қўллаш каби масалаларга урғу
берилиб, таълим олувчининг шахсига таълим жараёнининг иштирокчиси сифатида
ёндашилмоқда[5.С.168]. Бизнингча, педагог ўз функцияларини маромига етказиб
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бажаришида таълим олувчиларнинг роли, аниқроғи уларнинг таълим муассасасига,
эгаллаётган ихтиссослигига, профессор-ўқитувчиларга, ўрганилаётган мавзуга
бўлган муносабати педагогик жараённи самарали кечинини таъминловчи асос
ҳисобланади. Бунда уларни ўқув мотиви, таълим жараёнидан кутишлари,
қадриятлари, таянч маданияти, мақсадини тўғри шаклланганлиги, маънавиятлилик
даражаси каби шахсий хоссалари таълим олиш ва таълим бериш жараёнини
мақсадли кечишини таъминлаш иштирок этади. Чизмадан кўриниб турибдики,
таълим бериш жараёни ижтимоий тизим тарзида кечади. Бу ўринда профессорўқитувчилар ва талабаларнинг ҳамкорлиги, таълимни ташкил этишга иштирок
этаётганларнинг лаёқатмандлиги (компетентлиги), жамиятда таълим олишга бўлган
эҳтиёжни намоён бўлиши, илмий тадқиқотлар натижасини амалиётга жорий этиш
тезлиги, ишлаб чиқариш ва фан-техниканинг алоқадорлиги кабиларнинг таъсири
муҳим ҳисобланишини кўрсатиб ўтиш лозим.
Унинг замирида эса, янгича тафаккур тарзи мужассамлашган бўлиб, у,
инсонни ақлий фаолиятининг ўзига хос бир тарзида иқтисодий ва маданий
жараёнлар, маиший ёки ижтимоий, хусусий-касбий муаммоларга доир муносабатда
бўлишда илм–фан ва техника ютуқлари ҳамда шахсий тажрибага таянган ҳолда йўл
тутишида ўз аксини топади. Бу ўзига хос ақлий операция ҳисобланиб,
мутахассисдан идрок, тасаввур, хотира ва диққат даражаларини ривожланганлигига,
уларнинг фаолиятини натижасига таянишни тақозо этади. Чунки ҳар қандай
кўринишдаги муаммо (вазият, жараён) ҳақида, уни вужудга келиш сабаби ва
оқибатининг алоқадорлигини белгилаб олиш учун мутахассис мантиқий занжир
тарзида мушоҳада юритиши лозим бўлади. Вазифадорлиги (функционаллиги)
жиҳатидан янги тафаккур тарзи ўз моҳиятига кўра турли касбий фаолиятларнинг
(меҳнат турининг) самарадорлигини таъминлаш учун шарт ҳисобланади. Масалан,
педагогик фаолиятда ёки тиббиёт (аниқроғи тиббий-диагностикавий) ва амалий
психологик ёрдам кўрсатиш (аниқроғи ижтимоий-психологик диагностика қўйиш)
фаолиятида ўзлаштирилган касбий ва махсус билимлар, жамланган ахборот ва
касбий мулоқотда қўлланиладиган тушунчалар тизимидан фойдаланишда
аҳамиятли ҳисобланади. Бунда таълим фалсафаси ва таълим психологияси
жиҳатлари бўйича янгича тафаккур қуйидаги даражалари билан амалий мазмун
касб этади:
а) белгиловчи (детерминанлаштирувчи) ва феноменологик (вазият
белгиларини шарҳловчи, тавсифловчи) даражалари билан;
б) вужудга келган муаммони (вазифани) ечилишини (бартараф этишини)
назарий-амалий тузулишини яратиш даражалари билан.
Таълим – тарбия тараққиёт пойдевори ҳисобланиб, ишлаб чиқариш, фан ва
техника ютуқларини амалиётга жорий этилиши натижасида такомиллаштиришни
тақозо этади. Такомиллаштириш механизмини эса илмий тадқиқотларнинг
натижаси белгилаб беради. Бу ўз навбатида умумметодологик асосни белгилаб
берувчи фалсафа, аниқроғи таълим фалсафаси доирасида бажариладиган
тадқиқотларнинг натижасидан фойдаланишни талаб этади. Таълим жараёнининг
иштирокчилари
ва
таълим
жараёнини
режалаштириб,
уни
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бошқариладиганларнинг фаолияти тизимида етакчи фаолиятни ажратиб, уларни
мотивациясини таъминлаш учун таълим психологияси доирасида бажарилган
тадқиқотларнинг хулосаларидан фойдаланиб педагогик чора-тадбирларни ишлаб
чиқишни тақозо этади. Таълимга буюртма берадиган корхона, турли муассасалар,
умуман жамият таълим институтидан нималарни кутишини, қандай соҳа
мутахассисини тайёрлаб беришни аниқлаш учун таълим социологияси ҳамда
таълим ҳуқуқи каби фан соҳаларининг ютуқларидан фойдаланишни талаб этади.
Кўриниб турибдики, бу йўналишда олиб бориладиган тадқиқотлар бошқа бир
ижтимоий маконда эмас, балки муаммо вужудга келган, тадқиқот натижалари
жорий ҳолатни ўрганиш натижасида қўлга киритган бўлиши лозим. Шунинг учун,
таълим-тарбия масаласига бағишланган илмий тадқиқотлар мавзусини белгилашда
уларнинг узвийлигига, яъни бир фан соҳасида бажарилиши мўлжалланган илмий
тадқиқот, иккинчи фан соҳасида бажариладиган тадқиқотни соҳавий тўлдириб,
яхлит мажмуани вужудга келтириши учун хизмат қилишига алоҳида эътибор
қаратиш лозим бўлади. Шу трариқа биз таълим-тарбияни ижтимоий институт
сифатида миллий тараққиётни таъминлашга тўлиқ йўналтира оламиз.
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